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Abstrakt
Duke pasur parasyshë qe tekonologjia gjithnjë e me shumë po sofistikohet, dhe qe tashme pothuajse
çdo informat mundet me u gjet në internet atëher këtë temë do të trajtohet se si ndikon aplikimi i
internetit të gjerave apo internet of things (IOT) në bujqësin përkatësisht në rritjen e qualitetit të
produkteve , rritjen e sasisë së produkteve dhe ate duke perdorur sa më pak resurse. Duke pas parasysh
që pothuaj se qdo fermer rradhë her hyn në internet për të shikuar se cila është rruga më e leht dhe
më e mirë për të rritur nje bimë dhe për të shfrytzuar sa më pak resurse ateher në ketë tem do ta
shqyrtoj mundesin se cfarë jan pritshmerit e nje bujku i cili ka investuar dhe tashme e shfrytëzon IOT
në prodhimin e tijë, do të shqyrtohet temat se sa do të jenë te rritura prodhimet e bujkut, sa resurse do
ti shpenzoj, se cilat makina ai do ti përdor, si dhe si mundet bujku me iu largu dëmëve të ndryshme
qe mund vijn nga faktor si koha, epidemit etj, të gjitha këto duke pasur nje softëer i cili mbledh të
dhenat dhe perdor IOT.
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1. Hyrje
Ndërsa bota po shkon drejt digjitalizimit dhe teknologjive të reja, është një qëllim i
domosdoshëm për tu prirur edhe në bujqësi. Shumë hulumtime janë bërë në fushën e
bujqësisë. Shumica e projekteve nënkuptojnë përdorimin e rrjetit të sensorit pa tel mbledhjen
e të dhënave nga sensorë të ndryshëm të vendosur në nyje të ndryshme dhe i dërgojnë përmes
protokollit pa tel. Të dhënat e mbledhura japin informacione për faktorët e ndryshëm
mjedisorë. Monitorimi i faktorëve mjedisorë nuk është zgjidhja e plotë për të rritur
rendimentin e të lashtave. Ekzistojnë një numër faktorësh të tjerë që ulin produktivitetin në
një masë më të madhe. Prandaj automatizimi duhet të zbatohet në bujqësi për të kapërcyer
këto probleme. Pra, për të ofruar zgjidhje për të gjitha problemet e tilla, është e nevojshme të
zhvillohet një sistem i integruar i cili do të kujdeset për të gjithë faktorët që ndikojnë në
produktivitetin në çdo fazë. Por automatizimi i plotë në bujqësi nuk arrihet për shkak të
çështjeve të ndryshme. Megjithëse është implementuar në nivelin e hulumtimit, ai nuk u jepet
fermerëve si një produkt për të përfituar nga burimet. Prandaj, ky punim merret me zhvillimin
e bujqësisë së zgjuar duke përdorur IoT dhe dhënë fermerëve.

1.1 Zanafilla e IoT (Internet of Things)
Interneti i Gjërave (IoT) është një nga fjalët më të nxehta të IT për momentin. Megjithatë
termi është pothuajse gati dy dekada i vjetër. Nëse IoT nuk është në të vërtetë një ide e re,
cila është historia e konceptit? Dhe pse po befas po trendon tani? Edhe pse ndoshta nuk keni
dëgjuar shumë për IoT deri kohët e fundit, terminologjia daton që nga viti 1999. Kevin
Ashton, bashkëthemelues i Qendrës Auto-ID të MIT, është e kredituar nga shumica e
burimeve me krijimin e frazës "Internet of Things", akronimi, IoT, duket se është një risi në
mënyrë domethënëse më vonë. Interneti i Gjërave, si koncept, nuk u emërua zyrtarisht deri
në vitin 1999. Një nga shembujt e parë të një Interneti të Gjërave është nga fillimi i viteve
1980 dhe ishte një makinë Coca Cola, e vendosur në Universitetin Carnegie Melon.
Programuesit lokalë do të lidheshin me Internet me pajisjen frigoriferike dhe do të
kontrollonin nëse kishin një pije në dispozicion, dhe nëse ishte e ftohtë, përpara se të bënin
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udhëtimin. Deri në vitin 2013, Interneti i Gjërave kishte evoluar në një sistem duke përdorur
teknologji të shumta, duke filluar nga Interneti në komunikim pa tel dhe nga sistemet mikroelektromekanike (MEMS) te sistemet e ngulitura. Fushat tradicionale të automatizimit
(përfshirë automatizimin e ndërtesave dhe shtëpive), rrjetet me sensorë pa tel, GPS, sistemet
e kontrollit dhe të tjerët, të gjitha mbështesin IoT.

1.2 Vëzhgimet mbi çështjen e IoT (Internet of Things) ne Agrikulturë
IoT është një mjedis ku objektet, kafshët ose njerëzit janë të pajisur me identifikues unik të
aftë për transmetimin e të dhënave përmes rrjetit të Internetit pa pasur nevojë për ndërveprim
njeri-njeri ose njeri-kompjuter (Gluhak et al., 2011). Sipas Juniper Research (Juniper
Research, 2015) mbi 13,4 miliard pajisje ishin të lidhura në internet si pjesë e IoT në 2015
dhe pritet të rritet me 185% në 38,5 miliardë pajisje deri në vitin 2020. IoT ka përdorime në
pothuajse çdo fushë të shoqërisë moderne (Vermesan and Friess, 2013). Ndër fushat kryesore
janë Kujdesi shëndetësor i zgjuar, Qytetet e zgjuara, industria inteligjente, automjetet
autonome, bujqësia e zgjuar, bujqësia precize, shtëpitë e mençura dhe të tjerët (Shang et al.,
2015; Khan et al., 2012) - shiko figuren 1. IoT ka një potencial të madh dhe është një nga
fushat kryesore për zhvillimin e ardhshëm të shërbimeve të internetit. Kompanitë e mëdha të
IT dhe shumica e vendeve janë të prirura të hulumtojnë çështjet e IoT. Përdorime të reja të
IoT janë duke u kërkuar dhe perditesuara, por shumica e përpjekjeve është në fushën e
standardizimit të zgjidhjeve. Ështjet e IoT janë pjesë e Agjendës Dixhitale për Evropën
(Komisioni Evropian, 2016). Si pjesë e kornizës evropiane të kërkimit dhe inovacionit
HORIZON 2020, pritet që mbi 64 miliardë EURO do të investohen në teknologji të lidhura
me IoT deri ne vitin 2025 (Komisioni Evropian, 2015). Në Mars 2015 Komisioni Evropian
inicioi krijimin e Aleancës së Internetit të Gjërave Inovacionit (AIOTI). Qëllimi i kësaj
aleance është të krijojë një bashkëpunim të ngushtë midis Komisionit Evropian, palëve të
interesuara dhe palëve në lidhje me IoT për inovacionin dhe standardizimin e praktikave të
IoT (Komisioni Evropian, 2016). Në Republikën Çeke, nuk ka ndonjë konceptim që do të
merrej me çështje të IoT në nivelin e qeverisë. Një nga problemet kryesore sot është natyra
e thyer e platformave dhe protokolleve të komunikimit që çon në çështje të papajtueshmërisë
midis pajisjeve të ndryshme IoT dhe midis zonave të ndryshme ku IoT është implementuar.
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Në precizion, bujqësia IoT është e vendosur mirë, por vetëm zgjidhja e pronësisë po vendoset,
gjë që çon në çështje me pajtueshmëri dhe lidhje midis pajisjeve të. Duhet të kërkoni zgjidhje
të reja të cilat do të përdorin pajisje të pajtueshme bazuar në standarde dhe platforma të
hapura. Shumë pajisje që janë të paktën pjesërisht të bazuara në pajisje të hapura tani janë në
treg me çmime dukshëm më të ulëta se zgjidhjet pronësore.

1.3 Përfitimet e përdorimit të IoT ne agrikultur
Me rritjen eksponenciale të popullsisë botërore, sipas Organizatës së KB dhe Ushqimit të
Bujqësisë, bota do të duhet të prodhojë 70% më shumë ushqim në vitin 2050, duke tkurrur
tokat bujqësore dhe varfërimin e burimeve natyrore të fundme, nevoja për të përmirësuar
rendimentin e fermës është bërë kritike . Disponueshmëria e kufizuar e burimeve natyrore si
uji i freskët dhe tokat e punueshme së bashku me ngadalësimin e tendencave të rendimentit
në disa të lashta kryesore, kanë përkeqësuar më tej problemin. Një shqetësim tjetër pengues
për industrinë bujqësore është struktura zhvendosëse e fuqisë punëtore bujqësore. Për më
tepër, puna bujqësore në shumicën e vendeve ka rënë. Si rezultat i rënies së fuqisë punëtore
bujqësore, është nxitur miratimi i zgjidhjeve të lidhjes në internet në praktikat e bujqësisë,
për të zvogëluar nevojën për punë manuale. Zgjidhjet e IoT janë përqendruar në ndihmën e
fermerëve për të mbyllur hendekun e kërkesës së furnizimit, duke siguruar rendimente të
larta, përfitim dhe mbrojtje të mjedisit. Qasja e përdorimit të teknologjisë IoT për të siguruar
aplikimin optimal të burimeve për të arritur rendimente të larta të korrjeve dhe për të
zvogëluar kostot operacionale quhet bujqësi precize. IoT në teknologjitë bujqësore përfshijnë
pajisje të specializuara, lidhje pa tel, softuer dhe shërbime të IT.
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2 Barrierat dhe Perfitimet e Perdorimit të IoT në Agrikultur
Popullsia globale supozohet të prekë 9.6 miliardë deri në vitin 2050. Pra, për të ushqyer këtë
popullsi të madhe, industria bujqësore duhet të përqafojë IoT. Kundër sfidave të tilla si
kushtet ekstreme të motit dhe rritja e ndryshimit të klimës, dhe ndikimi mjedisor që vijnë nga
praktikat bujqësore intensive, kërkesa për më shumë ushqime duhet të përmbushet.Bujqësia
e zgjuar bazuar në teknologjitë e IoT do t'u mundësojë kultivuesve dhe fermerëve të
zvogëlojnë mbeturinat dhe të rrisin produktivitetin duke filluar nga sasia e plehrave të
përdorura deri në numrin e udhëtimeve që kanë bërë automjetet në fermë.

2.1 Barrierat në investimin e IoT në Agrikulturë
Duke përdorur fjalët kyçe të lartpërmendura, ne identifikuam gjithsej 210 artikuj përkatës të
botuar brenda periudhës nga 01/01/2009 deri 12/31/2016 në tre revistat e fermave të
analizuara (dlz agrarmagazin: 31, agar top: 124, Bayerisches Landwirtschaftliches
Wochenblatt: 55)i. Barrierat e birësimit adresohen në 43 prej këtyre neneve, dhe në shumicën
e rasteve, barrierat e shumta të adoptimit janë përmirësuar. Pengesa më e përmendur shpesh
është “shpenzimet kryesore kapitale (37% e të gjitha artikujt e analizuar), i ndjekur nga
"mbrojtja e të dhënave" (33%). Kufizimi i tretë më i rëndësishëm është "papajtueshmëria"
(ndërmjet programeve të ndryshme dhe / ose produkteve harduerike) (30%). Temat "mbrojtja
e të dhënave" dhe "sovraniteti i të dhënave" janë veçanërisht të zakonshme në vitet më të
fundit (shiko Fig. xxx). Një arsye për këtë mund të jetë shfaqja e platformave të të dhënave
në internet që mbledhin dhe ndërthurin të dhëna nga burime të ndryshme. Fakti që të dhënat
e ndjeshme të biznesit regjistrohen zakonisht, mund të shpjegojë shqetësimet e fermerëve për
këto aplikacione. Ndërsa shfaqen produkte dhe platforma të reja, "papajtueshmëria"
adresohet më shpesh. Shumëllojshmëria e gjerë e sistemeve në dispozicion rezulton në një
numër të madh të ndërfaqeve të ndryshme për shkëmbimin e të dhënave, gjë që duket se rrit
problemet me pajtueshmërinë. Kufizimi “shpenzimi i madh i kapitalit” humbi një pjesë të
rëndësisë së tij gjatë periudhës së hetimit. Kjo mund të tregojë një perceptim të uljes së
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kostove për shkak të përparimit teknologjik. Pengesat “mungesa e njohurive informatike”
dhe “trajtimi i ndërlikuar” të dy tregojnë një humbje të rëndësishme në rëndësi.

Figura 1 Barrierat e aplikimit të IoT në agrikultur

2.1 Perfitimet që arrihen pas Investimeve ne IoT
IoT mundëson grumbullimin dhe menaxhimin e thjeshtë të tonave të të dhënave të mbledhura
nga sensorë dhe me integrimin e shërbimeve të informatikës cloud si hartat e fushave të
Bujqësisë, ruajtjen e cloud, etj., Të dhënat mund të arrihen drejtpërdrejt nga kudo dhe kudo
që mundësojnë monitorimin e drejtpërdrejtë dhe lidhjen përfundimtare midis të gjitha palët
në fjalë. IoT vlerësohet si komponenti kryesor për Smart Farming pasi me sensorë të saktë
dhe pajisje të mençur, fermerët mund të rrisin ushqimin prodhimi me 70% deri në vitin 2050
siç përshkruhet nga ekspertëtii. Me prodhimin e IoT kostot mund të reduktohen në një nivel
të jashtëzakonshëm i cili nga ana tjetër do të rrisë përfitueshmërinë dhe qëndrueshmërinë.
Me IoT, niveli i efikasitetit do të rritet në drejtim të përdorimit të tokës, ujit, plehrave,
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pesticideve etj. Me IoT, faktorë të ndryshëm gjithashtu do të çonin në mbrojtja e mjedisit.
Pra si benefite në investimin e IoT në agrokultur mund ti citojm:
•

Të dhëna, tonelata të të dhënave, të mbledhura nga sensorë të zgjuar të bujqësisë,
p.sh. kushtet e motit, cilësia e tokës, përparimi i rritjes së bimëve ose shëndeti i
bagëtive. Këto të dhëna mund të përdoren për të gjurmuar gjendjen e biznesit tuaj në
përgjithësi, si dhe performancën e stafit, efikasitetin e pajisjeve, etj.

•

Kontroll më i mirë mbi proceset e brendshme si dhe në rezultate, rreziqet më të ulëta
të prodhimit. Mundësia për të parashikuar prodhimin tuaj e cila ju lejon të planifikoni
për shpërndarje më të mirë të produktit. Nëse e dini saktësisht sa të prodhim do të
korrni, mund të siguroheni që produkti juaj nuk do të qëndrojë i pa shitur.

•

Menaxhimi i kostos dhe ulja e mbeturinave falë kontrollit të shtuar mbi prodhimin.
Duke qenë në gjendje të shihni ndonjë anomali në rritjen e të korrave ose shëndetin e
kafshëve, do të jeni në gjendje të zbutni rreziqet e humbjes së rendimentit tuaj.

•

Rritja e efikasitetit të biznesit përmes automatizimit të procesit. Duke përdorur pajisje
inteligjente, ju mund të automatizoni shumë procese përgjatë ciklit tuaj të prodhimit,
p.sh. ujitje, fekondim ose kontroll i dëmtuesve.

•

Cilësi dhe vëllime të zgjeruara të produktit. Të arrihet kontroll më i mirë mbi procesin
e prodhimit dhe të ruani standarde më të larta të cilësisë së bimëve dhe kapacitetit të
rritjes përmes automatizmit.

•

Ulja e sasisë dhe racionalizimi i ujit për ujitje, është ndër faktoret kryesor në ditet e
sotme dhe si pasoj e investimit të IoT ne agrokultur kjo do të ndomoj ne zvoglimin
deri ne sasitë me te vogla të shpenzimeve të ujit duke mos ndikuar ne kualitet dhe
prodhim të produkteve.

Si rezultat, të gjithë këta faktorë përfundimisht mund të çojnë në të ardhura më të larta.
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3 Manipulimi me të dhëna nga Big Data
Burimi dhe larmia e të dhënave të mëdha përfshijnë teknologji të reja që krijojnë,
komunikojnë ose janë të përfshirë në aktivitete për krijimin e të dhënave, të cilat prodhojnë
lloje / formate të ndryshme të burimeve të të dhënave. Të dhënat të cilave u referohemi nuk
janë thjesht numra që përshkruajnë shuma, ose tregues të shkallës së performancës. Të dhënat
gjithashtu përfshijnë forma më pak të strukturuara, siç janë elementët e mëposhtëm:
Lidhje në internet
•

Emailat

•

Përgjigjet në Twitter

•

Shqyrtime të produkteve

•

Piktura / imazhe

•

Tekst i shkruar në platforma të ndryshme etj.

Çfarë përfshihet në termin Big Data (Të dhënat të mëdha) janë të dhëna të strukturuara dhe
të pa strukturuara që korrespondojnë me aktivitete të ndryshme. Të dhënat e strukturuara
përmbajnë të dhëna që kategorizohen dhe ruhen në një skedar sipas një përshkrimi të formatit
të veçantë, ku të dhënat e pa strukturuara janë tekst i formës së lirë që merr një numër llojesh,
siç janë ato të listuara më lart. Manipulimi me Big Data mund të bëhët në një numër të madh
të fushave dhe për qellime të ndryshme varsisht prej metodes dhe prej llojit të të dhënave me
të cilat do të manipulohet, mirpo e rëndësishme është të ceket se për të llogarit, nxjerr apo
gjeneru të dhëna të reja nga Big Data ajo së pari duhet të ket një arkitektur të mirë të të
dhënave dhe se qasja në to të jet e sigurt nga të dyja anet.

3.1 Arkitektura e të dhënave
Ndër pjesët kryesore të këtij hulumtimi është se si manupulohet me të dhëna nga Interneti
(Could), se si jan të organizuara ato të dhëna dhe se ne qfare menyre mund të sherbejn më se
miri ato të dhëna per fermeret dhe vet agrikulturen. Si shembull për shtetet e para qe filloi ta
perdor IoT ne bujqesi është Kina. Ndërsa bujqësia botërore po pëson industrializim, është e
rëndësishme të zhvillohet informimi bujqësor në të njëjtën kohë. Informacioni bujqësor është
bërë tendenca e zhvillimit për bujqësinë botërore. Sa i përket zhvillimit bujqësor të Kinës ,
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informimi i bujqësisë është një forcë kryesore që promovon zhvillimin bujqësor dhe
transformimi dhe një gur qoshe për ruajtjen e shëndoshë dhe qëndrueshmërinë ekonomike.
Vitet e fundit, ne jemi përqëndruar në shërbimin e informacionit bujqësor dhe zhvillimi i
infrastrukturës. Pas disa vitesh përpjekjesh të vështira, rezultate të jashtëzakonshme janë parë
brenda zhvillimi i infrastrukturës bujqësore, si projekti "fshati Villagedo" i Ministrisë së
Industrisë dhe Informacioni, "Projekti i Bujqësisë së Artë" dhe "Tre Dian Project"
(kompjuter, TV dhembulimi i rrjetit telefonik në zonën rurale) të Ministrisë së Bujqësisë.
Këto infrastrukturë siguroi themelet për shërbimin e informacionit bujqësor. Sidoqoftë,
problemet akoma ekzistojnë në Informacioni bujqësor i Kinësiii. Për shembull, ne i kushtojmë
më shumë theks hardware-ve sesa softuer dhe nuk mund të sigurojë informacion me cilësi të
lartë për të përmbushur nevojat e prodhimit të fermerëve.Për më tepër, informacioni nuk
përdoret mjaftueshëm nga fermerët dhe efekti i informacionit mbi bujqësinë, familjet dhe
zona rurale nuk është aq e dukshme.

3.1.1 Arkitektura e të dhënave agrikulturore ne Cloud
Arkitektura e një bujqësieteknologjia e informacionit të cloud përbëhet nga katër shtresa:
•

Shtresa e burimeve fizike,

•

Shtresa e pishines të burimeve ,

•

Shtresa e administrimit të ndërmjetme (Middleware) dhe

•

Shtresa e konstruksionit SOA .

Siç tregohet në Fig.xx.shtresa e burimeve fizike përfshinë lloje të ndryshme të serverave të
burimeve, kujtimet, lehtësirat në internet,bazën e të dhënave dhe programin në lidhje me
informacionin bujqësor; shtresa e pishinës së burimeve ndërton njësasi të mëdha burimesh të
të njëjtit lloj në burimin izomorfik ose të përafërt izomorfikpishina, si pishina e llogaritjes së
burimeve dhe pishinës së burimeve të të dhënave. Ndërtimi i pishinës së burimeve mund të
vlerësohet si integrim dhe menaxhim i burimit fizik, qëllimi kryesor i të cilit është integrimi
i burimeve të informacionit bujqësor izomerik në pishina të burimeve të të njëjtit lloj,në
mënyrë që të krijojë një bazë për sinergji. Menaxhimi i shtresës së mesme është thelbi për
iii

Fan TongKe, Smart Agriculture Based on Cloud Computing and IOT
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bujqësinë e re të informacionit. IoT është përgjegjës për menaxhimin e burimeve informatikë
cloud dhe dërgimin e llojeve të ndryshme të detyrave, në mënyrë që burimet të shërbejnë për
aplikim më të lartë efikasitetin dhe sigurinë, shtresa e konstruksionit SOA përfshin
kapacitetin e informatikës së reve në shërbime standarde në internet dhe i përfshijnë ato në
sistemin SOA për menaxhimin dhe përdorimin, përfshirë regjistrimin e shërbimeve,
kërkimin, vizitën dhe ndërtimin e rrjedhës së punës për shërbime. Menaxhimi i shtresës së
mesit dhe burimit të burimeve janë pjesë kryesore e informatikës cloud teknologji. Funksioni
i shtresës së ndërtimit SOA, në një masë të madhe, mbështetet në të jasht me objektet .

Figura 2 Principet e Cloud Computing për IoT

3.1.2 Aplikimet e të dhënave agrikulturore ne Cloud
Cloud computing në menaxhimin e mbjelljes duke përdorur bazën e të dhënave të
informatikës cloud, menaxhimin e informacionit të proceseve specifike të bimëve prodhimi
bëhet i mundur dhe kjo lejon menaxhimin e informatikës cloud të rekordeve përkatëse dhe
ruajtja e të dhënave në lidhje me performancën e prodhimit të treguar nga grupe individuale
të bimëve, analizoni dhe llogaritni, bëni plane prodhimi, etj. Këto përfshijnë analizë
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automatike të problemeve kryesore që ndodhin Brenda procesi specifik i prodhimit, si analiza
e defekteve të menaxhimit të mundshëm, matja dhe analiza e produktivitetit dhe pronës
bazuar në kurbën e produktivitetit. Cloud computing në vlerësimin e efektit të produktivitetit
dhe masave të menaxhimit Cloud computing vlerëson efektin e produktivitetit të bimëve me
funksion prodhimi të ndërtuar ngaduke përdorur simulimin e kompjuterit dhe modelimin
matematik. Për shembull, shkencëtarët përdorin model të rastit dhe teknologjitë e simulimit
kompjuterik për të vlerësuar përfitimin e strategjive të ndryshme të menaxhimit të miratuara
nëprocese të ndryshme në rritje të bimëve kryesore. Cloud computing në gjurmimin dhe
kontrollin e fermës prodhojnë siguri duke përdorur teknologjinë e informacionit të rrjetit
kompjuterik, cloud computing është në gjendje të ndërtojë një gjurmës sistemi për prodhimin
bujqësor rajonal, kështu rrit monitorimin e sigurisë së prodhimeve bujqësore "nga ferma
nëtryeza e darkës ”dhe të realizojë certifikimin e prodhimeve bujqësore pa ndotje dhe vendin
e origjinës. Cloud computing merr shënime të informacionit lidhur me cilësinë dhe sigurinë
në shitje dhe proceset logjistike, si ngrirja dhe shpërndarja, shkuarja në treg dhe vënia në
rafte të super tregut, atëherë ngarkon informacione të tilla në serverin e internetit. Cloud
computing merr shënime të faktorëve që lidhen me sigurinë në procesin e prodhimit të
bimëve, si informacion në lidhje me kultivuesin dhe fushën, plehërimin, menaxhimin dhe
mjedisin e mbjelljen, parandalimin e sëmundjeve, etj. dhe prodhon skedarët elektronikë të
tyre. Cloud computing u mundëson konsumatorëve të zbulojnë informacionin në nivelet e
sipërme të produkteve përmes rrjetit kompjuterik dhe ndërmarrjeve të dinë se ku kanë shkuar
produktet duke përdorur sisteme gjurmimesh. Kjo ka një rëndësi të madhe në parandalimin
e sëmundjeve bimore, përgjigjen emergjente ndaj sigurisë ushqimore

dhe forcimi i

konkurrencës së produkteve bujqësore. Informatika në re në monitorimin e rritjes së bimëve
cloud computing është në gjendje të identifikojë rritjen e bimëve duke përdorur teknologjinë
e identifikimit të modelitdhe të kryejë monitorim dinamik të rritjes së bimëve me ndihmën e
pajisjeve të tjera shqisore.
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Figura 3 Aplikimet e të dhënave agrikulturore ne Cloud

3.2 Siguria Gjatë komunikimit
Privatësia është një nga temat më të ndjeshme në çdo diskutim mbi mbrojtjen e IoT.
Shpërthimi i disponueshmërisë së të dhënave ka krijuar njësi si Big Brother që profilojnë dhe
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ndjekin përdoruesit pa pëlqimin e tyreiv. IoT është kudo, çfarëdo, natyre në çdo kohë mund
të shndërronte lehtësisht praktika të tilla në një histori. Përdoruesit do të kishin mundësinë e
përdorimit të një numri të pashembullt të shërbimeve të personalizuara, të gjitha këto do të
gjeneronin të dhëna të konsiderueshme dhe vetë ambienti do të jetë në gjendje të marrë
informacione rreth përdoruesve automatikisht. Një zgjidhje e vlefshme është intimiteti me
anë të dizajnit, në të cilin përdoruesit do të kishin mjetet e nevojshme për të menaxhuar të
dhënat e tyre. Zgjidhja nuk është shumë larg nga realiteti aktual. Kurdoherë që përdoruesit
prodhojnë një fragment të të dhënave, ata tashmë mund të përdorin mjete dinamike të
pëlqimit që lejojnë shërbime të caktuara të përdorin sa më pak ose sa më shumë nga ato të
dhëna sipas dëshirës. Duke e marrë atë ide një hap më tej, një përdorues në Central Park
mund të sigurojë një shërbim të bazuar në vendndodhje me informacionin që ai është në New
York City, por jo se ai është në një park specifik. Transparenca është gjithashtu thelbësore,
pasi përdoruesit duhet të dinë se cilat njësi po administrojnë të dhënat e tyre dhe si dhe kur
ato subjekte po i përdorin ato. Palët e interesit të tilla si ofruesit e shërbimeve duhet të jenë
pjesë e këtij ekuacioni, i cili mund të bëjë që marrëveshjet e licencës së marrjes ose lejes së
tij të vjetrohen. Bizneset do të rregullojnë shërbimet e tyre sipas sasisë së të dhënave
personale që përdoruesi ofron. Një çështje e madhe është të vendosni se kush i menaxhon
sekretet. Teknikisht, mekanizmat dhe protokollet kriptografikë mbrojnë të dhënat gjatë gjithë
ciklit jetësor të shërbimit, por disa subjekteve mund të kenë mungesë të burimeve për të
menaxhuar mekanizma të tillë. Me fjalë të tjera, një politikë e menaxhimit të të dhënave nuk
do t'i përshtatet të gjitha situatave. Si pasojë, duhet të ketë politika se si të menaxhohen lloje
të ndryshme të të dhënave, si dhe një mekanizëm i zbatimit të politikave. Zhvillimi dhe
zbatimi i politikave të tilla për administrimin e të dhënave nuk është i parëndësishëm. Kërkon
interpretimin, përkthimin dhe pajtimin në mënyrë optimale të një sërë rregullash, secila prej
të cilave mund të jetë në një gjuhë tjetër. Dhe çdo politikë duhet të përputhet me legjislacionin
për mbrojtjen e të dhënave, i cili vetë mund të ndryshojë. Interneti i Gjërave (IoT) ka një
problem të dhënash. Të gjithë pretendojnë se janë gjëja më e zgjuar në botë. Por kjo përhapje
e pajisjeve, pa kontekst, me grupe të fragmentuara të përdoruesve, është një sfidë e madhe

iv
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për industrinë në rritje të shpejtë. Sfida kryesore e sigurisë në IoT është fizike dhe sfidë
virtuale. Nëse flasim për sfidë fizike do të jetë më komplekse kur dispozitat e sigurisë
shumëplanëshe përdoren për pajisjet e rrjetit. Meqenëse muret e zjarrit mbahen prapa
pajisjeve të rrjetit dhe gjithashtu të dhënat duhet të rrjedhin nëpër organizatat e biznesit, gjërat
bëhen komplekse. Kur pajisjet e rrjetit të arrihen nga organizata e biznesit për të marrë
informacione nga burime të ndryshme sfida virtuale gjithashtu është në ekzistencë. Në
mjedisin IoT, objektivi kryesor i sulmeve të sigurisë është i gjithë procesi i komunikimit i
cili kryhet midis pajisjeve IoT. Komponentët e përfshirë në këtë proces komunikimi janë vetë
pajisja IoT dhe portat e hyrjes. Portat janë pika qendrore që kontrollon të gjithë rrjetin dhe
proceset përkatëse. Nëse portat e dëmtuara i gjithë rrjeti po prishet dhe i gjithë procesi i
komunikimit ndikohet. Ndërsa komunikoni midis pajisjes IoT mund të ndodhë një nga
kërcënimet virtuale, dmth. Ndërhyrja e cila duhet të trajtohet siç duhet. Kontrollimi i
identitetit të përbërësve (sensori, pajisja, porta ose serveri) në procesin e komunikimit është
i rëndësishëm por është i vështirë në IoT për shkak të një numri të madh të përfshirjes së
pajisjeve dhe metodës së kufizuar të komunikimit. Një nga pengesat është se jeta e një pajisje
IoT është shumë e shkurtër prandaj ndryshohet shpesh. Dhe gjithashtu i njëjti identitet nuk
mund të sigurohet për një kohë të gjatë për shkak të frikës nga thatë. Kur një send po përpiqet
të vërtetojë vetveten, duhet të përdoret një mekanizëm i fortë për vërtetimin shenjë e lehtë
dhe çelësi privat i enkriptimit i certifikatës. Veprim shumë i shpeshtë dhe i shpeshtë në
mjedisin IoT për të instaluar pajisje të reja, për të zëvendësuar pajisjet e dëmtuara dhe
gjithashtu për të hequr pajisjet e keqfunksionuara dhe të panevojshme. Këto veprime e bënë
IoT si një mjedis dinamik. Por gjithashtu rrit kërcënimet e sigurisë pasi pajisjet dhe portat e
panjohura ose false mund të vendosen nga sulmuesit. Duhet të sigurohet që ndonjë nga këto
lloj aktivitetesh nuk mund të marrë autorizimin e autentifikimit për mjedisin që funksionon
IoT. Kjo duhet të arrihet përmes komunikimit të koduar nga fundi në fund (Shih Figuren
xxx). Kështu që asnjë njeri i mesëm nuk mund të ketë qasje në ndonjë nga proceset në
komunikim. Në komunikimin nga fundi në fund, edhe portat nuk do të mund të hynin në
asnjë prej tekstit që po komunikohet. Por disavantazhi i këtij kriptimi fund-në-fund është se
nyjet e pikës fundore janë përgjegjëse për menaxhimin e çelësave. Dhe terroristi mund të
përfitojë nga kjo duke fshehur komunikimin dhe identitetin e tyre. Nyjet fundore gjithashtu
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mund të hackohen ose të dhënat mund të vidhen duke hakuar çelësi kriptografik i gjeneruar
nga nyjet fundore. Një zgjidhje për përmirësimin e këtij kërcënimi është informacioni
biometrik mund të përdoret për vërtetimin dhe autorizimin e komunikimit.

Figura 4 Enkryptimi End-To-End
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4 Ulja e shpenzimeve dhe rritja e prodhimit
4.1 Racionalizimi i shpenzimeve të ujit
Bujqësia përbën rreth 70% të të gjitha tërheqjeve të ujit globalisht sipas Bankës Botërore,
dhe afërsisht 60% e kësaj është tretur, kryesisht për shkak të aplikimeve joefikase sipas
Organizatës së KB dhe Ushqimit të Bujqësisë (FAO)v. Me ujërat gjithnjë e më të vlefshme
përkundrejt sfondit të një popullsie në rritje dhe ndryshimit të klimës, çfarë mund të bëhet
për ta shndërruar këtë industri nga një super-përdorues në një super-kursimtar? Teknika të
thjeshta si vjelja e ujërave të shiut dhe riciklimi i ujërave të zeza tashmë janë duke u përdorur
në shumë rajone për të zvogëluar konsumin e ujit. Dhe shumë ferma kanë realizuar përfitimet
e zëvendësimit të sistemeve të tyre të ujitjes në sipërfaqe dhe spërkatës me sisteme më të
efektshme të ujitjes pikuese. Por ekziston një teknologji tjetër që mund të sigurojë përfitime
shumë më të mëdha për fermat në të gjithë botën: Inteligjenca Artificiale.

v

FAO. 2015. Towards a water and food secure future: critical perspectives for policy-makers. Food and
Agriculture Organization of the United Nations, Rome and World Water Council, Marseille. 61 pp.
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Figura 5 Harta globale e stresit të ujit

Disa të dhëna dhe fakte rreth ujit që perdoret në bujqësivi
•

Përdorimi i ujit u rrit me gati dy herë normën e rritjes së popullsisë në shekullin e
kaluar. Megjithëse nuk ka mungesë globale të ujit si e tillë, një numër në rritje i
rajoneve janë në mënyrë kronike të ujit. Rajone të tjera vuajnë pasojat e kërkesës së
paplotësuar për shkak të infrastrukturës ose pamjaftueshmërisë institucionale.

•

Mesatarisht, bujqësia përbën 70 përqind të tërheqjeve globale të ujërave të ëmbla. Në
30 vitet e fundit, prodhimi i ushqimit është rritur për më shumë se 100 përqind. FAO
vlerëson se rreth 60 përqind më shumë ushqim do të nevojitet deri në vitin 2050 për
të përmbushur kërkesat e ushqimit të një popullsie globale në rritje.

vi

FAO. Water at a Glance: the relationship between water, agriculture, food security and poverty. Rome. 15
pp.
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•

Bota përmban rreth 1 400 milion km kub ujë. Por vetëm 0.003% e kësaj sasie të
madhe, rreth 45 000 km kub, janë "burime uji të freskëta" që mund të përdoren për
pirje, higjienë, bujqësi dhe industri. Por jo i gjithë ky ujë është i arritshëm sepse një
pjesë e tij derdhet në lumenj të largët gjatë përmbytjeve sezonale.

•

Duhen midis 1 dhe 3 ton ujë për të rritur 1 kg drithëra. Një kilogram viçi kërkon deri
në 15 ton ujë për tu prodhuar. FAO vlerëson se midis 2 000 dhe 5 000 litra ujë janë
të nevojshme për të prodhuar ushqimin e përditshëm të një personi.

Duke pasur parasysh këto fakte ne mundem të konkludojm se është e domostoshme që në
këtë pjes te bujqesis te investohet ne IoT apo ne Smart Farming (Bujqesia e Mençur). Por si
funksionon e gjithë kjo? Në shumë vende të botës veç ka filluar implementimi i kësaj si p.sh
në Indi, Microsoft bashkëpunoi me ICRISAT (International Crops Research Institute for
Semi Arid Tropics) duke zhvilluar një aplikacion analitik parashikues që llogarit datën më të
mirë të mbjelljes së bimëve për maksimizimin e rendimentit. Si një rast provë, fermerëve në
shtatë fshatra iu dërguan mesazhe me data për mbjellje dhe këshilla të tjera. Megjithë reshjet
e pakta, fermerët që përdorën aplikacionin rritën rendimentin e tyre me 30%. Kur fermerët e
tjerë dëshmuan rezultatet, ata gjithashtu kishin më shumë të ngjarë të përdorin vetë
aplikacionin. Futja e metodave të reja dhe makinerive të sofistikuara është e shtrenjtë dhe do
të kërkonte zbritje të taksave dhe mbështetje financiare. Kjo mund të vijë në formën e
granteve të sektorit privat si AI për Microsoft për Grantin e Tokës ose përmes politikës së
qeverisë. Financimi gjithashtu do të kërkohej për të siguruar testimin adekuat të teknologjisë
në fermat pasi të zhvillohet. Kursimi i ujit nuk është një çështje e ndërlikueshme, por çfarëdo
që të krijojnë mjete ose sisteme të reja, ndërgjegjësimi dhe adoptimi i gjerë i publikut duhet
të jetë një përparësi kryesore. Projektet e OECD-së që Kina Verilindore, India
Veriperëndimore dhe Jugperëndimi i SH.B.A.-së janë rripa pjellorë grurë që mbështesin
miliona njerëz, por edhe zona në prag të mungesës së afërt të ujit.
Një nga temat apo projektet qe po permendet kohën e fundit është edhe SWAMP (Smart
Water Agrculture Menagement Platform)

vii

. Projekti SWAMP po zhvillon një koncept të
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sistemit të ujitjes me precizion të lartë për bujqësinë. Brenda SWAMP, menaxhimi i ujit për
bujqësinë ndahet në tre faza: rezerva e ujit, shpërndarja e ujit dhe konsumi i ujit. Për
Konsumin e Ujit SWAMP siguron përgjigje në kohë reale për përshtatjen e ujitjes pasi
ndryshojnë kushtet e të korrave. Nga ana tjetër, ndryshimet në shpërndarjen e ujit kryhen në
një kohëzgjatje më të gjatë kohore. Sistemet e menaxhimit të shpërndarjes dhe konsumit janë
të integruara, pasi përdorimi i ujit shkakton shpërndarjen e ujit. Menaxhimi i rezervave ujore
nuk konsiderohet. Se si punon ky concept spjegohet ne figuren xxx.

Figura 6 SWAMP arkitektura shtresore

Shtresa të ndryshme të arkitekturës përbëhen nga komponentë më gjenerikë që janë më të
prirur për t'u transportuar në ambiente të tjera, ndërsa të tjerët janë më specifikë për aplikime
dhe kështu transportimi kërkon përpjekje të reja zhvillimi. Kur bëhet fjalë për shkallën e
përgjithësisë / specifikitetit, arkitektura SWAMP siguron tre kategori përbërësish. (a)
Shërbime plotësisht të Replikueshme: Shtresat 1, 2 dhe 3 të arkitekturës janë mjaft gjenerike
për t'i lejuar ato të jenë të përsëritshme në ambiente të ndryshme, (b) Shërbime plotësisht të
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personalizueshme. Shtresa 4 ofron shërbime që janë më afër aplikimit përfundimtar dhe për
këtë arsye duhet të jenë të vetëdijshëm për një nivel detajesh që mund të ndryshojnë për
teknika dhe modele të ndryshme të shpërndarjes së ujit dhe ujitjes, të cilat mund të kërkojnë
përshtatje për çdo vendosje të re, (c) Shërbimet Specifike të Aplikimit. Shërbimet në Shtresën
5 adresojnë veçantitë e pilotëveviii.

4.2 Rritja e prodhimit dhe ulja e kostosë
Në fermat, sensorët mbledhin sasi të madhe të të dhënave për motin dhe tokën, siç janë nivelet
e lagështirës së tokës, sasinë e saktë të ujit që merr çdo bimë, lagështia, nivelet e kripës së
tokës, plehrat e aplikuar, rritja e bimëve, dhe shumë më tepër. Kjo është si mbledhja e të
gjitha statistikave jetësore në një fabrikë prodhuese. Një ndryshim është se në mjediset
bujqësore, sensorët mund të shtohen nga të dhënat e mbledhura në mënyra të tjera, të tilla si
nga drones, avionët me krahë fikse dhe satelitët. Sensorë të tillë mbledhin shumë lloje të të
dhënave, dhe një nga pjesët më të rëndësishme të informacionit bazohet në analizën e
imazheve, shpjegon Mick Keyes, një konsulent i industrisë dhe ish teknolog kryesor për
biznesin IoT OEM në Hewlett Packard Enterpriseix. Se sa e rëndesishme është Smart Farming
në rritjen e prodhimit dhe uljen e kostos mund të vertetohet edhe nga hulumtimi i bërë ne
Afrik në gjat vitit 2018 ku thot se: më shumë se 20,000 fermerë të vegjël nga provincat
perëndimore dhe fshati Rift po regjistrojnë mbi 60% (përqind) rritje të mjedrës dhe
rendimenteve të tjera të drithërave në tokat më infertile në Afrikën Sub-Saharianex. Procesi i
quajtur bujqesi precize, ose mikrodozim, procesi përfshin aplikimin e sasive të vogla, të
përballueshme të plehrave me farën në kohën e mbjelljes ose si një salcë të lartë 3 deri në 4
javë pas filizave. Kjo siguron që të korrat e tenderit të shfrytëzojnë plehrat në mënyrë
ekspresive, në kontrast të mprehtë me përhapjen e plehrave nëpër fushë, që do të thotë që të
lashtat konkurrojnë për të njëjtën pjesë të plehrave të spërkatur. fermeri mund të maksimizojë
viii
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kthimet në një investim të vogël fillestar- që mund të rritet me kalimin e kohës, duke
shndërruar deficitet në teprica. Fermerët të cilët përdorin mikrodozimin aplikojnë 6 gramë
doza të plehrave, rreth një kapak të plotë shishe ose një majë tre gishtash, në vrimën ku fara
vendoset në kohën e mbjelljes. Se sa e rendesishme është që të investojm ne ne Smart
Farming tregon edhe rasti i fermereve ne evrop të cilet kan me pak hapsir të tokave në
dispozicion sesa ata të Afrikës apo të Azisë mirpo te korrurat e tyre të përkthyera në % janë
më të mëdha sesa të atyre në Afrikë apo Azi, e gjitha kjo fal pajisjeve moderne the metodave
të avancuara të cilat i përdorin. Mirpo edhe në Evrop termi Smart Farming për shum është
nje ënderr pasi që ne ditët e sotme ende është e vështir që të investohet ne Smart Farming në
qofse hapsira e tokës është më e vogël se 100ha si rrjedhim, më pak se 25% e fermerëve të
BE-së kanë qasje në teknologjitë e bujqësisë precize. Sipas studimit më të fundit të Gazetës
së Qëndrueshmërisë, të financuar nga Qendra e Përbashkët e Kërkimit e Komisionit Evropian
(JRC) 8, bujqësia është një burim kryesor përgjegjës i GHG-ve për ndryshimin e klimës:
“The major GHGs produced in the agricultural sector are methane (CH4 ), nitrous oxide
(N2 O) and carbon dioxide (CO2 ). CH4 is mainly produced from the anaerobic
decomposition of organic matter during enteric fermentation and manure management,
but also from paddy rice cultivation; N2 O arise from the microbial transformation of N
in soils and manures (during the application of manure and synthetic fertiliser to land) and
via urine and dung deposited by grazing animals; and CO2 arising from: (i) energy use
pre-farm, on-farm and post-farm; and (ii) from changes in above and below ground carbon
stocks induced by land use and land use change. The agricultural sector contributes to the
production of 25% of CO2 , 50% of CH4, and 70% of N2 O emissions in a global basis
summing up to nearly 13.5% of the total global anthropogenic GHG. The application of
precision agriculture (PA) practices, using the large reservoir of Precision Agriculture
Technologies (PATs) in agricultural field operations could positively contribute to GHG
emission reduction due to: (i) the enhancement of the ability of soils to operate as carbon
stock reserve by less tillage and reduced nitrogen fertilization; (ii) the reduction of fuel
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consumption through less in-field operations with the tractor (direct GHG decrease); and
(iii) the reduction of inputs for the agricultural field operations (indirect GHG decrease)”xi

Teknologjitë e bujqesin precize mund të zvogëlojnë kostot operative duke parandaluar
fermerët që të mbivlerësojnë inputet. madjenëse përdorimi i hyrjes dhe kostot e funksionimit
rriten nën bujqesin precize , rendimentet mund të rriten sa duhet për të rritur
funksioniminfitimet. Të dy efektet do të pasqyroheshin në kostot operative dhe fitimet.
Shpenzimet kapitale të nevojshme për zbatimin e teknologjive të bujqesisë precize mund të
rritin kostot e sipërme, por gjithashtu mundësojnë që operatorët të zëvendësojnëkapitali dhe
puna për inputet operative. Në këtë rast, kostot operative do të binin dhe fitimet operativedo
të rritet, por efekti i bujqesisë precize mbi kapitalin dhe përdorimin e punës duhet të kapet në
mënyrë që të vlerësohetndikimi në kthimet neto. Për shkak se teknologjitë e bujqesisë precize
mund të ndikojnë në ekonominë e fermave përmes kanaleve të shumta, ne duhet të vlerësojmë
kthimin neto dhe fitimet operative. Pra investimi ne Smart Farming nuk do të jet i lehtë për
ferneret e vogel, por do të jetë shumë i dobishem për ta dhe për mjedisin se ku jetojm.

4.3 Limitimi i resurseve, kohës dhe serat autonome
Roli i IoT në bujqësi është shumë i rëndësishëm, megjithëse integrimi i teknologjisë së zgjuar
në këtë fushë bëhet në kontekstin e një ambienti që ndryshon vazhdimisht dhe mungesës së
kohës. Kompanitë që hartojnë dhe zhvillojnë IoT për bujqësi duhet të marrin parasysh
ndryshimin e shpejtë të klimës dhe ekstremitetet e shfaqjes së motit, të punojnë me
disponueshmëri të kufizuar të tokës dhe faktorë të pafavorshëm si pjalmuesit që vdesin. Nga
ana e ndritshme, në përgjigje të këtyre kushteve, shfaqen shumë projekte përparimtare, për
shembull, bletët e lidhura nga Deutsche Telekom ose fermat urbane në kontejnerët e
transportit nga Square Roots krijuar nga vëllai më i vogël i Elon Musk, Kimbal Musk.
Fatkeqësisht, lidhja ende paraqet një problem në IoT në përgjithësi, pasi sisteme të ndryshme
përdorin protokolle dhe metoda të ndryshme të transmetimit të të dhënave. Shpresojmë që

xi

European Commission Joint Research Centre (JRC)
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përpjekjet për rregullimin e kësaj zone, prezantimin e standardeve si dhe zhvillimin e
teknologjisë 5G dhe hapësirën e bazuar në internet mund të zgjidhin së shpejti këtë problem
dhe të sigurojnë lidhje të shpejtë dhe të besueshme në internet për çdo hapësirë, pavarësisht
nga madhësia dhe kushtet e saj. Këtu rol kyq luan edhe fuqia punetore që gjithnjë ka qenë
një nga faktoret kryesor qe i ka ngritur qmimet e shpenzimeve dhe në menyr direkte edhe
profitin e fermereve. Një zgjidhje e kohës moderne po mendohet të jet “Sera Autonome”, një
term që po perdoret shumë ne Holandxii. Sekreti është në qasjen inovative të hapësirave
bujqësore. Shumica e tokave bujqësore në Hollandë janë të mbuluara nga qelqi, dhe perimet
rriten në serra autonome. Hollandezët përdorin teknologji të lidhur, sensorë për të monitoruar
nivelin e CO2, lagështinë, dritën LED, shëndetin e bimëve dhe analizën e të dhënave për të
ruajtur një mjedis të qëndrueshëm në serrat. Kështu, ata korrin 10 herë rendimentin mesatar
nga një fushë e hapur tradicionale. Përveç efikasitetit të pakrahasueshëm, rritja e ushqimit në
serra të zgjuara është e pastër pasi kërkon shumë më pak ujë dhe pesticide. Fillimet e sotme
thonë se nuk ju duhen as fusha për të rritur ushqimin në mënyrë efektive në një serë të zgjuar.
Kompanitë e tilla si Infarm ose Jones Food ofrojnë të instalojnë sera autonome në një mjedis
urban siç është një supermarket, kopsht privat apo edhe një fabrikë farmacie. Falë
teknologjisë hidroponike, kopshtet vertikale vertikale janë të njomë — bimët rriten në tretës
ushqyes të kontrolluar dhe mirëmbahen nga teknologjia e sensorëve dhe nuk kërkojnë ujitje
tradicionale, gjë që i bën ato me burime efikase. Duke marrë parasysh përfitimet e
papërballueshme, mirëdashjen mjedisore dhe gatishmërinë e serave autonome, ato mund të
bëhen zgjidhja për sfidat që përballen me bujqësinë, dhe kështu të ndërtojnë të ardhmen e
IoT në bujqësi.

xii
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Figura 7 Serat autonome ne Holandë
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5 Përfundimi
Tregjet do të rriten dhe do të shemben, modelet e biznesit shkatërrues do të shfaqen ose do
të vdesin, por njerëzit gjithmonë do të duhet të hanë dhe të pinë. Për këtë arsye, zhvillimi i
zonave të tilla si ushqimi dhe bujqësia do të jetë gjithmonë një përparësi, veçanërisht duke
pasur parasysh dinamikën që vëzhgojmë në botë sot. Prandaj, IoT e përdorur në bujqësi ka
një të ardhme të madhe premtuese si një forcë lëvizëse e efikasitetit, qëndrueshmërisë dhe
shkallëzueshmërisë në këtë industri. Në këtë punim diskutuam se si perdoret IoT në sektorin
e bujqesisë , se si lidhen pajisjet mes vete që në menyr sa më të shpeit dhe në kohe sa ma
reale të gjenerohen të dhënat për fermerin. Keshtu, aplikacionet bujqësore të IoT po bëjnë të
mundur që ranchers dhe fermerët të mbledhin të dhëna domethënëse. Pronarët e mëdhenj të
tokave dhe fermerët e vegjël duhet të kuptojnë potencialin e tregut IoT për bujqësi duke
instaluar teknologji të zgjuar për të rritur konkurrencën dhe qëndrueshmërinë në prodhimet
e tyre. Me rritjen e shpejtë të popullsisë, kërkesa mund të përmbushet me sukses nëse
ranchers, si dhe fermerë të vegjël, zbatojnë zgjidhje bujqësore për IoT në një mënyrë të
prosperuar. Të gjitha këto duke pasur parasysh se sa është e nevojshme që një fermer të punoj
ne kapacitet e tij maksimale duke kursyer sa ma shum resurse bujqesore dhe duke e arritur
kapacitet maksimale të prodhimit.
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